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Background and Objective: Research has shown that self-esteem plays 
a significant role in mental health. Since the existing self-esteem scales 
lack spirituality dimension, the purpose of this study was to construct a 
spiritual self-esteem questionnaire with Islamic approach and to validate. 
Methods: This study was a combination of qualitative (descriptive-
analytical) and quantitative research. Firstly, verses and narrations related 
to the sense of spiritual value and ability were collected, categorized and 
analyzed. The structure of spiritual self-esteem, including ten 
components, was designed. The components included belief in the ability 
and position of man by God, belief in one's value through righteousness, 
divine reliance, feeling close to God, serious relationship with people, 
lack of feeling of need to people, self-acceptance, spiritual 
purposefulness, spiritual integrity, sense of control. Experts then 
confirmed the content validity of the components. Subsequently, the 
characteristics of each component were determined and fitted to each 
characteristic. The first questionnaire, along with a self-esteem 
questionnaire (Rosenberg) and spiritual health (Polotzin and Ellison), was 
administered among 204 participants selected through random cluster 
sampling from 6 available universities in Qom and Tehran. In analyzing 
the findings, the coefficient of detection, difficulty, Pearson correlation, 
exploratory and confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha coefficient 
were used. All ethical issues were observed in this study and the authors 
of the article have not reported any conflicts of interest.  
Results: The results showed that the final questionnaire of spiritual self-
esteem consists of 7 components: belief in spiritual empathy, trust and 
divine help, feeling close to God, feeling of control, spiritual integrity, 
serious relationship with the people, self-acceptance and 25 items in the 
Fourth Likert scale. Structural validity was assessed through exploratory 
and confirmatory factor analysis, which was desirable (CFI=0.77), as well 
as reliability of the questionnaire by Cronbach's alpha (0.897) using semi-
structured method, Spearman (0.831) and Gutman (0.825). The 
relationship between spiritual self-esteem with self-esteem (0.447) and 
spiritual well-being (0.7677) was positive and significant (P<0.001); 
therefore, the validity of the questionnaire is also relatively favorable. 
Conclusion: The spiritual self-esteem questionnaire with Islamic 
approach consists of seven components and has a desirable validity and 
reliability.
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Background and Objective 
Self-esteem plays an important role in mental health 
and people's health (1-3). Self-esteem leads to more 
social adjustment and reduces aggression (4-6). "Self-
esteem" is a person's assessment of himself and his 
abilities (7). A person who has self-esteem has a sense 
of value and ability. Feeling worthwhile and 
empowering leads to hope for success, as a result, one 
chooses higher goals, more motivated efforts and better 
performance in different dimensions of life (8, 9). 
     Spiritual dimension is also one of the dimensions of 
self-esteem and can be evaluated independently. 
Researches have shown the relationship between 
spirituality and self-esteem (10, 11). Some studies have 
shown the role of religious spirituality and religiosity 
in self-esteem (12). Koening reported a significant and 
positive correlation between spirituality and self-
esteem by studying the review of various Studies (13). 
Different lines of research have indicated the 
interaction of human psychological and spiritual 
dimensions in creating positive attitudes and adaptation 
(14). The evidence provided a good basis for designing 
a "spiritual self-esteem" structure. Self-esteem in a 
spiritual dimension, that is, a person in a spiritual 
dimension can feel valuable and capable. Self-esteem 
in the spiritual dimension based on Islamic sources, the 
Muslim individual, considers himself worthy of God's 
sake, and he feels empowered on the path to God, feels 
he can by utmost endeavor to reach the highest level of 
spirituality and God's glory. 
     Everyone seeks the integration of his cognitions and 
behavior; therefore, one who values himself in the 
spiritual dimension, if he performs immoral behavior, 
suffers from inconsistency and suffering, he thus 
avoids immoral behavior (15). Considering the spiritual 
and psychological effects of spiritual self-esteem, 
conceptualization and operational definition are 
necessary. 
Methods 
As the first step, descriptive-analytic methodology, 
related spiritual self-esteem teachings were collected 
and analyzed. The components and questionnaire were 
formulated and then standardized in the statistical 
population. The statistical population of this study was 
students of Qom and Tehran universities in the 
academic year of 2011-2012. The sample size was 55 
and the final sample size was 204. Random multi-stage 
cluster sampling was used to select participants. 
The initial form of the questionnaire was 114 items, the 
content validity and logic of the items were evaluated 
by 14 experts. Factor analysis was used to evaluate the 
structure validity. The final questionnaire of spiritual 
self-esteem is 25 items and the total score of spiritual 
self-esteem can range from 25 to 100. 
Results 
Spiritual self-esteem, based on Islamic sources, means 
that one considers himself to be worthy of God, and 
can feel empowered on the path to God, and he feels 
that he can by utmost endeavor to reach the highest 
level of spirituality and God's glory. The results of this 
study showed that the structure of spiritual self-esteem 
has 7 factors (component). The first factor in "belief in 
spiritual ability" is one of the components of spiritual 
self-esteem, since paying attention to the abilities in 
each area creates a sense of value in that field, when 
one takes personal spirituality into oneself and makes 
them personal, he feels valuable spiritual value. The 
second factor is "Divine Trust and Assistance". This 
component means God's confidence in God when it 
comes to problems and empowerment through the 
divorce. Such a person prays in God's problems and 
faces challenges with strength. A person feels valuable 
through the enjoyment of the special grace of God, and 
feels empowered by the use of divine gifts and gifts 
(16). 
     The third factor is "feeling close to God". This 
component refers to the sense of closeness and 
omniscience with God and refers to purely mystical 
emotions. The purely mystical emotions often occur 
during prayer, prayer and prayers with God, and 
sometimes when studying religious books and paying 
attention to the signs of God in nature (17, 18). The 
fourth factor is "control feeling". "Feeling Control" 
means that the person controls the sensation by 
knowing the effect of his actions on his future in the 
world (19, 20) and on his position in the afterlife (21). 
Such a person believes that by more effort he can 
achieve better conditions in the world and higher levels 
of heaven and God's reach (22). The fifth factor is 
"spiritual integrity". Spiritual integrity, that is, the 
individual lives sincerely, feels that his appearance and 
interior are the same and according to God's pleasure 
(23). The sixth factor is "generous relations with the 
people". The component of "communicating with the 
people" means respect for the people, the evil of their 
ignorance, and their mistake. The seventh factor is 
"Sincerity". "Sincerity" means that a person considers 
his positive and negative attributes and behaviors in a 
realistic way, striking a balance between them. 
Conclusion 
According to the results, the spiritual self-esteem 
inventory has seven components and has both good 
validity and reliability. 
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 الملّخص  
لقد اثبتت الدراسات أن لعزة النفس دورًا مهمًا يف الصحة العقلیة. ومبا أن  :خلفیة البحث وأهدافه
اإلستبیانات املوجودة لقیاس عزة النفس تفقد اجلانب املعنوي، فإن اهلدف الدراسة احلالیة أن تضع استبیاناً 
 .نفس املعنوية متخذة اإلجتاه اإلسالمي وقد مت التحقق من حیثیته واالعتماد علیهلقیاس عزة ال
كان منهج هذه الدراسة عبارة عن مزيج من البحث الكیفي )الوصفي والتحلیلي( والكّمي  منهجیة البحث:
القدرة املعنوية ومن )مسح میداين(. وهلذا الغرض، يف البداية مت مجع اآليات والروايات املتعلقة بالشعور بالقیمة و 
مث تصنیفها وحتلیلها، وبعد ذلك مت تصمیم بنیة عزة النفس املعنوية اليت هي عبارة عن الشعور بالقیمة والقدرة 
من اجلانب املعنوي، وقد اشتملت البنیة عشرة مكونات: الثقة بالقدرة واملنزلة البشرية اليت وهبها اهلل سبحانه 
خصیة اليت حتصل من خالل اإلميان باهلل واالعمال الصاحلة، اإلتكال على اهلل لإلنسان، االعتقاد بالقیمة الش
واملدد االهلي، الشعور بالتقرب هلل سبحانه، العالقة الطیبة مع الناس، الشعور بالغناء من اآلخرين، قبول الذات، 
مضمون املكونات من امتالک اهلدف املعنوي واإلنسجام املعنوي والشعور بالتحكم. وبعد ذلك مت التأكد من 
 مت تصمیم بنود ونقاط معینة عنه. قبل اخلرباء يف الروايات. وبالتايل مت حتديد املعايري املتعلقة بكل مكون ومن مث
جامعات متاحة يف قم وطهران  6 تضمنتمشارك من خالل أخذ العینات العنقودية العشوائیة  204مت اختیار 
اضافة اىل استبیان روزنربغ لعزة النفس، واستبیان بولوتسني والیسون وبعد ذلك مت إجراء االستبیان املبدئي 
يف حتلیل الكشوفات، مت استخدام معامل الكشف، الصعوبة، ارتباط بريسون، حتلیل العوامل  للصحة املعنوية.
ضافة اىل وا ؛متت مراعاة مجیع املوارد األخالقیة يف هذا البحث االستكشافیة والتحقیقیة، ومعامل ألفا كرونباخ.
 .هذا فإن مؤلفي املقالة مل يشريوا اىل اي تضارب يف املصاحل
مكونات مبا يف ذلك الثقة  7أظهرت الكشوفات أن االستبیان النهائي لعزة النفس املعنوي يشتمل الكشوفات: 
حكم واالنسجام بالقدرة املعنوية واإلتكال على اهلل واملدد االهلي، الشعور بالتقرب اىل اهلل سبحانه، الشعور بالت
بند يف مقیاس لیكرت الرباعي. مت تقییم مصداقیة البنیة من  25املعنوي والعالقة الطیبة مع الناس وقبول الذات و
( وكانت النتیجة مطلوبة، كما أنه كانت درجة CFI=97/0خالل حتلیل العوامل االستكشافیة والتحققیة )
وبطريقة غومتان  831/0وبطريقة التجزية النصفیة واسبريمان ، 897/0موثوقیة االستبیان بطريقة ألفا كرونباخ: 
( كانت 677/0( والصحة املعنوية )477/0. كما أن العالقة بني عزة النفس املعنوي وعزة النفس )825/0
 .اجيابیة وذات داللة احصائیة. اذاً كانت املصداقیة املتزامنة لالستبیانات مرغوبة نسبیاً 
 .مكونات وله مصداقیة وموثوقیة مناسبة 7ة النفس املعنوي يتضمن إن استبیان عز  االستنتاج:
 
  :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
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 چکیده  
نقش بسزایی دارد. از آنجایی است که عزّت نفس در سالمت روان   ها نشان داده پژوهشهدف: سابقه و 
ی  نامه نفس موجود فاقد بُعد معنوی است، پژوهش حاضر با هدف ساخت پرسشزّت های ع که مقیاس
  .انجام شد آن اعتباریابی با رویکرد اسالمی و معنوی نفس عزّت
تحلیلی( و کمّی )میدانی( بود. ابتدا آیات و -روش این پژوهش ترکیبی از کیفی )توصیفی روش کار:
بندی و تحلیل شد و سپس  آوری، دسته ندی معنوی، جمعروایات مرتبط با احساس ارزشمندی و توانم
مؤلفه  10نفس معنوی به معنای احساس ارزشمندی و توانمندی در بُعد معنوی شامل  ی عزّت سازه
ها عبارت بود از: باور به توانمندی و جایگاه آدمی از سوی خدا، باور به ارزشمندی  طراحی شد. مؤلفه
لح، توکل و امداد الهی، احساس نزدیکی به خدا، ارتباط کریمانه با ی ایمان و عمل صا خویش به واسطه
پذیری، هدفمندی معنوی، یکپارچگی معنوی و احساس  نیازی از مردم، خویشتن مردم، احساس بی
تعیین   های هر مؤلفه ها را تأیید کردند. در ادامه شاخصه کنترل. سپس کارشناسان روایی محتوایی مؤلفه
ی عزّت نفس  نامه ی اولیه به همراه پرسش نامه هایی طراحی شد. پرسش خصه، گویهو متناسب با هر شا
گیری  صورت نمونه هکننده که ب شرکت 204روزنبرگ و سالمت معنوی پولوتزین و الیسون در بین 
دردسترس قم و تهران انتخاب شده بودند، اجرا شد. در تحلیل   یی تصادفی از شش دانشگاه خوشه
ز ضریب تشخیص، دشواری، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی؛ و ضریب ها نیز ا یافته
ان مقاله شده است و مؤلف ی مسائل اخالقی رعایت آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش همه
 .اند گونه تضاد منافعی گزارش نکرده هیچ
ی باور به توانمندی  مؤلفه هفتمعنوی شامل نفس ی نهایی عزّت  نامه ها نشان داد پرسش یافته ها: یافته
معنوی، توکل و امداد الهی، احساس نزدیکی به خدا، احساس کنترل، یکپارچگی معنوی، ارتباط کریمانه 
گویه در طیف لیکرت چهارتایی است. روایی سازه به روش تحلیل  25پذیری؛ و  با مردم و خویشتن
نامه با روش  (، همچنین پایایی پرسشCFI=97/0بود ) عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شد که مطلوب
به  825/0و به روش گاتمن  831/0سازی و اسپیرمن  ؛ با استفاده از روش دونیمه897/0آلفای کرونباخ 
نیز ( 677/0( و سالمت معنوی )477/0ی عزّت نفس معنوی با عزّت نفس ) براین، رابطه دست آمد. عالوه
 . نامه نسبتاً مطلوب بود زمان پرسش (؛ بنابراین روایی هم>001/0Pمثبت و معنادار بود )
ی عزّت نفس معنوی با رویکرد اسالمی شامل  نامه پرسشآمده،  دست بر اساس نتایج به گیری:نتیجه
 .هفت مؤلفه است و از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است
 :است صورت این به مقاله استناد
Farhoush M, Mahkam R,
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نقش مهمی در بهداشت روانی و سالمت افراد دارد  1نفسعزّت 
ی معکوس عزّت نفس و  مطالعات بسیاری رابطه .(1-3)
است. برای نمونه سوئیسلو و   های روانی را نشان داده آسیب
دار عزّت ی معنا در فراتحلیلی بر مطالعات طولی، رابطه 2اورث
اند. نتایج  نفس پایین با افسردگی و اضطراب را نشان داده
ی  فراتحلیل آنان نشان داد اضطراب و عزّت نفس پایین رابطه
ی مهمی  کننده بینی دوسویه دارند و عزّت نفس پایین پیش
. عزّت نفس موجب سازگاری (4)برای افسردگی است 
-5)دهد  شود و پرخاشگری را کاهش می اجتماعی بیشتری می
7). 
هایش  ی خود و توانمندی ت نفس ارزیابی فرد دربارهعزّ
. کسی که عزّت نفس دارد، احساس ارزشمندی و (8)است 
توانمندی نیز موجب کند. احساس ارزشمندی و  توانمندی می
تری را  شود، در نتیجه فرد مقاصد عالی ت مییامید به موفق
کند و عملکرد بهتری  ی بیشتری تالش می ه انتخاب؛ و با انگیز
 . (10, 9)های مختلف زندگی دارد  در عرصه
های بسیاری به  ی اهمیت عزّت نفس، پژوهش به واسطه
برای است؛   نفس و ابعاد آن بوده  ی عزّت دنبال تبیین سازه
عزّت نفس را شامل ابعاد بدنی،  3نمونه پوپ و همکاران
. برخی از (11)دانند  اجتماعی و کلی می خانوادگی، تحصیلی،
ابعاد عزّت نفس را متناظر با توان  معتقدند می پردازان نظریه
ی تحصیلی  ابعاد خودپنداره جداگانه ارزیابی کرد؛ خودپنداره
د و ساز یی دارد که عزّت نفس تحصیلی را می ارزش ویژه
یی دارد که عزّت  ی خانوادگی ارزش خاص جداگانه خودپنداره
رسد بُعد  . به نظر می(12)دهد  نفس خانوادگی را تشکیل می
طور  تواند به بعاد عزّت نفس است و میمعنوی نیز یکی از ا
 مستقل ارزیابی شود.
  ی معنویت با عزّت نفس نشان داده هایی رابطه در پژوهش
طور ویژه نقش  ها به . برخی از پژوهش(14 ,13)شده است 
. (15)اند  داده  نفس نشان داری را در عزّت ت دینی و دینمعنوی
ی مرور تحقیقات مختلف، بین معنویت و  با مطالعه 4کوئینگ
. (16)ده است کردار و مثبتی گزارش  عزّت نفس ارتباط معنا
شناختی و معنوی آدمی در  هایی تعامل ابعاد روان در پژوهش
. (17)داده شده است   های مثبت و سازگاری نشان ایجاد نگرش
                                                            
1  ( self esteem 
2) Sowislo & Orth 
3) Pope et al. 
4) Koening 
ت نفس عزّ»ی  سازهاین شواهد بستر مناسبی برای طرح 
نفس در بُعد معنوی یعنی فرد عزّت . فراهم کرده است «یمعنو
در عزّت نفس بُعد احساس ارزشمندی و توانمندی کند. این در 
فرد مسلمان خودش  یعنی یبر اساس منابع اسالم یمعنوبُعد 
قرب به خدا ت یرارزشمند خداوند بداند و در مس ی را بنده
احساس کند با تالش  و همچنین کند یاحساس توانمند
  . یابد دست وندو قرب خدا یتمعنو یبه مراتب باال تواند یم
قرآن کریم در فرازهایی از آیات، عزّت نفس مسلمانان را 
  آَدَم ...َو َفضَّْلناُهْم َعلى  َو َلَقْد َكرَّْمنا َبين»تقویت کرده است؛ مانند: 
 آنها داشتیم؛ و گرامی را آدمیزادگان ؛ ما«ْن َخَلْقنا تَضْفضیالً َكثرٍي ِمَّ 
بخشیدیم  برتری ایم، کرده خلق که موجوداتی از بسیاری بر را
ترین شما نزد  ؛ گرامى«ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ »؛ و (18)
؛ که احساس ارزشمندی را (19)خداوند با تقواترین شماست 
نْیا َو يَضْوَم »و  دکن تقویت می ِإنَّا لَنَضْنُصُر ُرُسَلنا َو الَّذيَن آَمُنوا يف احْلَیاِة الدُّ
ما به یقین پیامبران خود و کسانى را که ایمان  ؛«يَضُقوُم اأْلَْشهادُ 
اند، در زندگى دنیا و )در آخرت( روزى که گواهان به پا  آورده
احساس توانمندی را در  که ؛(20) دهیم مى ىخیزند یار مى
 کند. مؤمنان تقویت می
اهل بیت نیز مؤمنان را به شناخت حقیقت وجودی خویش 
َمْعرَِفُة »اند:  مؤمنان )ع( فرموده. برای نمونه امیر اند توصیه کرده
. (21)؛ شناخت خود بهترین دانش است «النضَّْفِس أَنْضَفُع اْلَمَعاِرفِ 
توان گفت فرد هنگامی که به  در توضیح این روایت می
کند؛  کند، احساس ارزشمندی می ارزشمندی خویش توجه می
 شود. به اجتناب از گناه میو احساس ارزشمندی نیز موجب 
رسد روایاتی که بر شناخت خود و ارزش وجودی آدمی  نظر می
 .فس معنوی داردبیشترین ارتباط را با عزّت ن است  هتأکید کرد
َعَلیه نَفُسه   َكُرَمت   َمن»  ن )ع(:ی امیر مؤمنا هفرمود به ،برای نمونه
؛ هر کسی خود را ارزشمند دید، دنیا در «هاَنت َعَلیه الدنیا
 . (21) شود نظرش کوچک می
عزّت نفس معنوی چنان اهمیتی در رشد معنوی دارد که 
خداوند گناهکاران را با فراموش کردن جایگاه و ارزش خودشان 
َو ال َتُكونُوا َكالَّذيَن َنُسوا اللََّه »تر شوند  کند تا گمراه عقوبت می
؛ و همچون کسانى نباشید «َفأَْنساُهْم أَنْضُفَسُهْم أُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ 
« خود فراموشى»خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به که 
ارزیابی مثبت فرد از . در مقابل (18)گرفتار کرد، آنها فاسقانند 
خویش و احساس ارزشمندی، نیل به فضائل اخالقی را آسان 
                 همبستگی بین عزّت نفس معنوی .(22)کند  می
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... ی عزّت نفس معنوی با نامهسنجی پرسشهای روانویژگی   29-46: 1398(،1)5/ پژوهش در دین و سالمت؛ و همکاران فرهوش
بین  شود. هر فردی به دنبال یکپارچگی توجیه می 1فستینگر
ها و رفتارش است؛ بنابراین کسی که  ها یا بین شناخت شناخت
در بُعد معنوی برای خود ارزش قائل است، اگر کار غیراخالقی 
رو، از کار  شود. ازاین انجام دهد، دچار ناهماهنگی و رنج می
 .(23)کند  غیراخالقی اجتناب می
علمای اخالق به نقش احساس ارزشمندی در تالش برای      
اند  کسب فضائل اخالقی و اجتناب از رذائل اخالقی توجه داشته
ی عزّت نفس معنوی را  های سازه باوجوداین، مؤلفه ؛(25, 24)
 اند.طور شفاف تبیین نکرده به
است.   هایی طراحی شده س برای سنجش عزّت نفس مقیا
د؛ ی و برخی دیگر کاربرد بالینی داربرخی از آنها کاربرد پژوهش
هایی همچون مقیاس کوپر اسمیت و مقیاس  البته مقیاس
. دشو ی بالینی و پژوهشی استفاده میدر هر دو فضا 2روزنبرگ
ت مقیاس عزّ خرده و چهارماده  58 ایدار کوپر اسمیتمقیاس 
ت ت نفس خانوادگی و عزّت نفس اجتماعی، عزّنفس کلی، عزّ
گویه دارد و  10 نیز روزنبرگمقیاس  نفس تحصیلی است.
 . (27, 26)سنجد  عزّت نفس کلی را می
هایی که کاربرد پژوهشی دارد عبارت است از:  مقیاس
و  4، مقیاس عزّت نفس پیرس3مقیاس عزّت نفس آیزنگ
. برخی از (30-28) 5همکاران؛ و مقیاس رابینز و همکاران
لینی و کلینیکی باهای عزّت نفس نیز برای کاربرد  مقیاس
، مقیاس 6، مانند مقیاس عزّت نفس هاراست  طراحی شده
و  9، مقیاس هیترتون و پولیوی8، مقیاس هودسن7هریس-پیرز
. در هر یک از این (35-31) 10مقیاس نوجنت و توماس
عزّت  ها بر ابعادی تأکید شده است، برای نمونه مقیاس مقیاس
گویه و سه  20شامل  هیترتون و پولیوی 11نفس حالت
و  (35)زیرمقیاس عملکرد، اجتماعی و ظاهر بدنی است 
گویه و شش عامل است  40شامل  12مقیاس نوجنت و توماس
ی خود،  ( تصور مثبت فرد درباره1عبارت است از که عوامل آن 
ی  ( تصور فرد درباره3ی خود،  ( تصور منفی فرد درباره2
اعتمادی فرد  ( بی4هایش در مقابله با شرایط دشوار،  توانمندی
( تمایل فرد 5های خود،  ها و افکار و شایستگی راجع به توانایی




4) Pierce et al. 
5) Robins & et al. 
6) Hare 
7) Piers & Harris 
8) Hudson 
9) Heatherton & Polivy 
10) Nugent & Thomas 
11) state self esteem scale (SSES) 
12) Nugent & Thomas 
( 6ر انجام امور و های دیگران و ناتوانی خود د به ترجیح توانایی
از این  یک  . در هیچ(33)توانایی در برقراری رابطه با دیگران 
ها به بُعد معنوی و ارزیابی آن توجه نشده است. تنها  مقیاس
ی بنیانی  ی اولیه نامه مقیاسی که ابعاد معنوی دارد، پرسش
دو مؤلفه )احساس توانمندی با اعتماد به  گویه و 68است که 
؛ و احساس مؤثر بودن و هدفمند بودن( دارد -خداوند-گاه  تکیه
نفر اجرا کرده،  105که سازنده برای اعتباریابی، آن را روی 
 .(36)ولی تحلیل عاملی انجام نداده است 
شناختی عزّت نفس معنوی،  با توجه به آثار معنوی و روان 
سازی  سازی و تعریف عملیاتی آن ضروری است. مفهوم مفهوم
را برای پژوهش در عملیاتی عزّت نفس معنوی بستر مناسبی 
 متولیان و مشاوران کند. همچنین مربیان، این حیطه فراهم می
 متربیان، معنوی نفس عزّت سنجش با توانند می تربیتی امور
معنوی هستند  ارزشی و ناتوانی کسانی را که دچار احساس بی
تر نیازهای تربیتی و معنوی  شناسایی کنند و با شناخت دقیق
را در جهت ارتقای  تری مندتر و اثربخشهای هدف برنامه آنان،
عزّت نفس معنوی آنان طراحی و اجرا کنند. همچنین به 
امکان ارزیابی  ی ساخت مقیاس عزّت نفس معنوی، هواسط
 شود. های آموزشی عزّت نفس معنوی فراهم می اثربخشی برنامه
نفس  ی عزّت نامه رو، هدف این پژوهش طراحی پرسش ازاین






 پیروی از اصول اخالق پژوهش
های زیست پزشکی دانشگاه علوم  ی اخالق در پژوهش کمیته
 پزشکی شهید بهشتی این پژوهش را تأیید کرده است.
ی مسائل اخالقی رعایت شد. بدین  در این پژوهش همه
ها  نامه ه پرسشکنندگان اطمینان داده شد ک منظور به شرکت
بدون نام است و اطالعات شخصی آنان محرمانه باقی خواهد 
ها در یک تحلیل گروهی بررسی خواهد شد که  ماند و داده
های تربیتی آینده مفید  ریزی های برنامه برای تعیین اولویت
های هر مدرسه به مشاور مدرسه  است. همچنین میانگین نمره
های فرهنگی آن مدرسه لحاظ  ریزی شود تا در برنامه داده می
کسانی که مایل به دریافت گزارش فردی  در ضمن،شود. 
نامه ذکر کنند تا  ی خود را در پاسخ توانستند رایانامه بودند، می
نفر ابراز تمایل  18ی فردی برایشان ارسال شود که  نتیجه





  ی پژوهش در دین و سالمت مجله                                                                            1398بهار ، 1ی  شماره، 5ی  دوره   
 کند. تبعیت می (Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0این کار از مجوز 
36 
  ی عزّت نفس معنوی با نامهسنجی پرسشهای روانویژگی ...  29-46: 1398(،1)5و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  فرهوش
 جهتکنندگان تنها در  یاری بود و اطالعات شرکتپژوهش اخت
 اهداف این پژوهش استفاده شد.
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی 
نفس معنوی است، این پژوهش از نظر ی عزّت  نامه پرسش
یی و میدانی  هدف بنیادی؛ و از نظر روش ترکیبی از کتابخانه
 عزّتهای مرتبط با  آموزه یلی،تحل-توصیفی روشاست. ابتدا با 
 ی نامه ها و پرسش آوری و تحلیل شد، مؤلفه جمع معنوی نفس
 ی آماری پژوهش هنجاریابی شد.  تدوین، سپس در جامعه آن
های قم و  ی آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه جامعه
ی مقدماتی  بودند. حجم نمونه 96-95تهران در سال تحصیلی 
نفر بود. برای انتخاب  204 نیز ی نهایی نهنفر و حجم نمو 55
یی  یی چندمرحله گیری خوشه کنندگان از روش نمونه شرکت
ی  های دردسترس استفاده شد. در مرحله تصادفی در دانشگاه
های قم و تهران که امکان  از دانشگاه  دانشگاه 12اول از میان 
نامه در آنها فراهم بود، شش دانشگاه به روش  توزیع پرسش
( دانشگاه فنی و 1از:  ادفی انتخاب شد که عبارت بودتص
( دانشگاه عالمه 3( دانشگاه اوقاف قم، 2یی قم،  حرفه
( 6( دانشگاه قم و 5( دانشگاه پیام نور قم، 4طباطبایی، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق. سپس در هر یک از 
امه ن پرسشهایی که امکان توزیع  این شش دانشگاه، از کالس
شد و در هر طور تصادفی انتخاب  وجود داشت، دو کالس به
طور تصادفی در بین برخی افراد توزیع  ها به نامه کالس پرسش
ها دردسترس بود، از طریق  شد. بنابراین، اگرچه دانشگاه
ها و افراد پراکندگی در گروه  ها، کالس انتخاب تصادفی دانشگاه
 نمونه تأمین شد. 
نامه توزیع شد که از  پرسش 250، ها در این دانشگاه
مورد پذیرفتنی بود. بر  204آوری شده،  های جمع نامه پرسش
= 1نمونه کفایت شاخصبرداری ) کفایت نمونهاساس آزمون 
(، حجم نمونه >001/0Pو  2X=3/3748 2، کرویت بارتلت86/0
گویه وارد تحلیل  42که ازآنجاکافی بود.  برای تحلیل عاملی
رعایت  1به  5دهنده، تقریباً نسبت  پاسخ 204عاملی شد، با 
, 37)شد که برای تحلیل عاملی اکتشافی نسبتاً مطلوب است 
ی  براین، تحلیل عاملی تأییدی، نوعی معادله . عالوه(38
 15 و در معادالت ساختاری تعداد (39)ساختاری است 
، با (40)متغیّر )مؤلفه( کافی است  هر ازای به دهنده پاسخ
 10ی عزّت نفس معنوی،  ی اولیه نامه ه به اینکه پرسشتوج
 نمونه کافی است. 150مؤلفه دارد، 
                                                            
1) Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adeqeacy 
2) Bartlett’s Test of Sphericity  
گویه بود، به همراه  114نامه که شامل  ی پرسش فرم اولیه
المت معنوی س نفس روزنبرگ وی عزّت  نامه دو پرسش
های مناسب، پس از  منظور انتخاب گویه پولتزیون اجرا شد. به
ها، ضریب دشواری، ضریب تمییز و ضریب  آوری داده جمع
( محاسبه 3 ی مربوط همبستگی )همبستگی هر گویه با مؤلفه
های مشابه در هر مؤلفه، با توجه به ضرایب  گویه  شد. از میان
 بقیه حذف شد.نتخاب؛ و تر ا های مناسب گانه، گویه سه
 به که شوندگانی است آزمون کل درصد دشواری ضریب
توانایی نیز دادند. ضریب تشخیص  درست جواب سؤال یک
از  پیش. (41)سؤال در تفکیک بین افراد قوی و ضعیف است 
د. های مشابه حذف شو تعدادی از گویه باید تحلیل عاملی
سنجند،  های مشابه که یک مؤلفه را می که گویه درصورتی
ود. عامل متورم عاملی ش حذف نشوند، عامل متورم ایجاد می
بسیار  سنجند و هایش در واقع یک نکته را می است که گویه
ها همبستگی باالیی دارند و  مشابه یکدیگرند. بنابراین این گویه
. به لحاظ نظری نیز باید (38)دهند  یک عامل را تشکیل می
های انتخاب شده، تمامی معنای آن مؤلفه را پوشش  گویه
سنجند، مفهوم  ها می دهند، در غیر این صورت آنچه را که گویه
این نکته توجه ها، به  شود. بنابراین در حذف گویه دیگری می
 شد.
ها، در  منظور بررسی روایی محتوایی و منطقی گویه به
های  ها تعریف شد و به همراه گویه فرمی هر یک از مؤلفه
بایست  کارشناس ارائه شد. کارشناسان می 18مرتبط به 
ی مربوط از  ها را با مؤلفه ی ضرورت و مطابقت گویه درجه
 14کردند.  ی میی عزّت نفس معنوی اسالمی ارزیاب سازه
ق بازگرداندند. ها را تکمیل کردند و به محق فرم کارشناس
ی  حوزه 4یا  3تمامی کارشناسان در علوم اسالمی دارای سطح 
شناسی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا  علمیه؛ و در روان
 ی مشاوره نیز داشتند. د؛ و تجربهدکتری بودن
ضریب نسبی ها از دو  برای ارزیابی روایی محتوای گویه
ه به شد. با توجاستفاده  5و شاخص روایی محتوا 4روایی محتوا
نفر بود، در صورتی روایی محتوای  14اینکه تعداد کارشناسان 
 49/0آن بیش از  شود که روایی محتوایی یک گویه تأیید می
 گویه تأیید؛ و وارد تحلیل عاملی شد. 42باشد. در نتیجه 
6اکتشافی بتدا تحلیل عاملیمنظور بررسی روایی سازه ا به
                                                            
های آن مؤلفه  گویه ی ی مؤلفه از مجموع نمره در این همبستگی، نمره ( 3
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... ی عزّت نفس معنوی با نامهسنجی پرسشهای روانویژگی   29-46: 1398(،1)5و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  فرهوش
و سپس  2با چرخش واریماکس 1های اصلی نوع تحلیل مؤلفهاز 
استفاده شد. همچنین همسانی درونی  3تحلیل عاملی تأییدی
ها  های مؤلفه نیز بررسی شد. بدین منظور همبستگی بین نمره
ها آزمون ی کل آزمون محاسبه؛ و هر یک از این خرده با نمره
ل همبستگی اندکی نشان داد از آزمون حذف ی ک که با نمره
باشد  7/0اگر همبستگی بین دو مؤلفه بیش از  .(42)شد  
د که ه آن دو مؤلفه یک عامل مکنون داری آن است ک نشانه
کند؛ همچنین باید همبستگی  همبستگی بین آنها را توجیه می
ی کلی عزّت نفس معنوی بیش از  ها با نمره هر یک از مؤلفه
 باشد، در غیر این صورت مؤلفه جزئی از سازه نیست. 4/0
منظور روایی همگرا، دو آزمون عزّت نفس روزنبرگ و  به     
ی  نامه الیسون به همراه پرسش و سالمت معنوی پولوتزین
بررسی برای  ی عزّت نفس معنوی اجرا شد. ساخته محقق
از روش همسانی درونی )ضریب آلفای  نیز پایایی آزمون
 کردن استفاده شد. کرونباخ( و روش دو نیمه
 پژوهش  ابزارهای
های عزّت نفس معنوی،  منظور بررسی روایی محتوایی مؤلفه به
فرمی شامل تعریف و مستندات هر مؤلفه تدوین؛ و در میان 
کارشناسان توزیع شد. برای سنجش روایی و پایایی این ابزار، 
نفس روزنبرگ، مقیاس سالمت معنوی ی عزّت  نامه از پرسش
ساخته  محقق ی عزّت نفس نامه و پرسش 4الیسون و پولوتزین
 استفاده شد.
این مقیاس برای سنجش عزّت نفس روزنبرگ:  ( مقیاس1     
 10نامه  طراحی شده است. این پرسش 1965کلی در سال 
+ و 1، پاسخ موافق 5تا  1های  گویه دارد و در هر یک از عبارت
تا  6های  در هر یک از عبارت .کند دریافت می -1پاسخ مخالف 
کند.  + دریافت می1خالف و پاسخ م -1پاسخ موافق نیز  10
د؛ بدین صورت آی میها به دست  ه جمع جبری نمر از آن پس
ی  ی عزّت نفس باال و نمره دهنده ی باالتر از صفر نشان که نمره
 ی عزّت نفس پایین است. دهنده شانکمتر از صفر، ن
اند  را گزارش کرده 84/0رجبی و بهلول آلفای کرونباخ      
لو و قائدی پژوهشی با هدف بررسی پایایی  . جوشن(43)
ی  بودن این مقیاس در یک نمونه بُعدی )همسانی درونی( و تک
 917ی  اند. ایشان با پژوهش درباره دانشجوی ایرانی انجام داده
داری خود را که  دانشجو، دو عامل تحقیر نکردن خود و دوست
نکردن خود  ماده داشتند، شناسایی کردند. تحقیر 5هر کدام 
                                                            
1( principal component analysis (PCA) 
2) varimax 
3) comfirmatory 
4) Paloutzian& Ellison 
درصد واریانس را تبیین  38/12داری خود  و دوست 89/40
 . (44)کنند  می
الیسون:  و ( مقیاس سالمت معنوی پولوتزین2     
طراحی  1982پولوتزین و الیسون این مقیاس را در سال 
ی  سؤال دارد. مؤلفه 20نامه دو مؤلفه و  اند. این پرسش هکرد
، 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1های  سالمت مذهبی شامل سؤال
، 6، 4، 2های  ی سالمت وجودی شامل سؤال ؛ و مؤلفه19و  17
صورت  ها به . پاسخ سؤالاست 20 و 18، 16، 14، 12، 10، 8
( 6کامالً موافق ) ( تا1یی و از کامالً مخالف ) لیکرت شش گزینه
نیز  18و  16، 13، 12، 9، 6، 5، 2، 1های  است. سؤال
تا  20ی  نمرهد. همچنین، شو گذاری می صورت معکوس نمره به
عنوی متوسط، سالمت م 70تا  40، سالمت معنوی ضعیف، 40
دهد.  سالمت معنوی قوی را نشان می 70ی باالتر از  نمره
مقیاس ابتدا مقصود مردم پولوتزین و الیسون برای تدوین این 
ی معنویت مطالعه کردند و از آنان خواستند احساس  را از کلمه
ی سالمت معنوی با اصطالحات خودشان توصیف  درباره را خود
 کنند. سپس بر این اساس مقیاس خویش را تدوین کردند. 
نامه را در ایران روی  نیا و همکاران این پرسش فراهانی     
های ایران، تهران و شهید  اری دانشگاهدانشجوی پرست 283
 82نامه با آلفای کرونباخ  اند. پایایی پرسش بهشتی اجرا کرده
 .(45)درصد گزارش شده است 
ساخته(:  ی عزّت نفس معنوی )محقق نامه پرسش (3     
ی عزّت نفس معنوی طراحی  هنامه بر اساس ساز این پرسش
گویه بود و  114مؤلفه و  10ی آن شامل  شده است. فرم اولیه
ر بدین گویه است. روش کا 25مؤلفه و  7فرم نهایی آن شامل 
ی  ه به آیات، روایات و ادعیهصورت است که ابتدا با توج
ی عزّت نفس معنوی و  آنها، سازه  شده و تحلیل آوری جمع
( باور به 1ها عبارت بود از:  شد. مؤلفه های آن تدوین مؤلفه
( باور به ارزشمندی 2توانمندی و جایگاه آدمی از سوی خدا، 
( توکل و امداد الهی، 3ی ایمان و عمل صالح،  خویش به واسطه
( 6( ارتباط کریمانه با مردم، 5( احساس نزدیکی به خدا، 4
( هدفمندی 8پذیری،  ( خویشتن7نیازی از مردم،  احساس بی
( احساس کنترل. سپس 10( یکپارچگی معنوی و 9معنوی، 
ها را از نظر روایی محتوایی اعتبارسنجی  کارشناسان مؤلفه
 کردند.
ها در فرمی هر یک  منظور بررسی روایی محتوایی مؤلفه به
کارشناس  25ها تعریف؛ و به همراه مستندات آنها به  از مؤلفه
یا  3می دارای سطح ارائه شد. تمامی کارشناسان در علوم اسال
شناسی دارای مدرک کارشناسی  ی علمیه؛ و در روان حوزه 4
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ی مشاوره نیز داشتند. روایی  ارشد یا دکتری بودند و تجربه
شد. در روایی کیفی، محتوا به دو روش کیفی و کمّی انجام 
ی تطابق هر مؤلفه توضیحات تشریحی  کارشناسان درباره
ی ضرورت و  وش کمّی نیز درجهدادند. در روایی محتوایی به ر
مطابقت هر مؤلفه را نشان دادند، تا شاخص نسبی روایی محتوا 
 18شود. و شاخص روایی محتوا برای هر مؤلفه محاسبه 
 ها را تکمیل کردند و به محقق بازگرداندند.  کارشناس فرم
ها را تأیید  ایی مؤلفهپس از اینکه کارشناسان روایی محتو
های  های هر مؤلفه، ابتدا شاخصه طراحی گویهمنظور  کردند، به
پس از تأیید  و هر مؤلفه و مستندات هر شاخصه تعیین شد
هایی  استاد راهنما و مشاور، متناسب با هر شاخصه، گویه
ورد نیاز برای هر ها بیش از مقدار م تدوین شد. البته گویه
سنجی هر  های روان تا با توجه به ویژگی مؤلفه طراحی شد
گویه  114تر انتخاب شود. بدین منظور  های مناسب گویه گویه،
( 1ها رعایت شد:  ها این نکته طراحی شد و در طراحی گویه
( اجتناب از 2ودن(، شفاف و آسان فهم بودن )پیچیده نب
( 3ب )هر گویه تنها یک نکته را بسنجد(، های مرک گویه
اسخ دار )سؤالی که آزمودنی را به پ های جهت اجتناب از سؤال
( اجتناب از قیدهایی همچون گاهی، 4کند(،  خاصی تشویق می
( توجه به 6( تأکید بر جمالت کوتاه، 5ها،  همیشه و ... در گویه
ها،  های آزمودنی )با توجه به اینکه مقیاس رفتارها و هیجان
دهی است و از این جهت مقداری  سنج و خودگزارش نگرش
های  فتارها و هیجانها از ر خطا دارد، مناسب است که گویه
های آزمودنی  ها و نگرش فرد سؤال کند و کمتر به شناخت
( 8 و صورت وارونه ها به ( طراحی برخی گویه7باشد(، وابسته 
ها )به دلیل اینکه برای آزمودنی یک  های مؤلفه ترکیب گویه
ها که  های مؤلفه دار ایجاد نشود، سؤال ی مشخص و جهت رویه
شده بود، با هم ترکیب شد و عناوین صورت تفکیک  قبالً به
 ها حذف شد(.  ها نیز از سؤال مؤلفه
 آنی  نامه، فرم اولیه ی اجرای آزمایشی پرسش در مرحله
نفر از افراد جامعه اجرا شد. پس از تحلیل و بررسی  55برای 
آماری اولیه، فرم نهایی تأیید؛ و در گروه نمونه اجرا شد. 
ایی و در دو بخش طراحی شد. ها در طیف لیکرت چهارت گویه
کامالً » صورت به ها گویه بود گزینه 76در بخش اول که دارای 
و در  ؛«4و کامالً موافق=  3، موافق= 2، مخالف= 1مخالف= 
هرگز= » صورت به ها گویه بود گزینه 38بخش دوم که دارای 
 بود. « 4، تقریباً همیشه= 3، گاهی اوقات= 2ندرت=  ، به1
ها از ضریب تشخیص، دشواری، همبستگی  تهدر تحلیل یاف
 پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی؛ و همچنین ضریب







نفر( از  48درصد ) 5/23در این پژوهش از نظر جنسیت، 
نفر( از آنان را  156درصد ) 5/76کنندگان را مردان و  شرکت
با  35تا  18نندگان نیز بین ک دادند. سن شرکت زنان تشکیل می
ه به اینکه سال بود. با توج 7/2نحراف معیار و ا 4/20میانگین 
دادند، با روش  کنندگان را زنان تشکیل می درصد شرکت 75
ی زنان و مردان  راهه، معناداری تفاوت نمره تحلیل واریانس یک
میانگین و  1ی  بررسی شد که معنادار نبود. در جدول شماره
ی متغیّرهای پژوهش به تفکیک زنان و مردان نشان پراکندگ
 .داده شده است
 




 ↓ گروه ↓ متغیّر
 عزّت نفس
 5 -2 79/1 53/2 مرد
 5 -4 52/2 88/1 زن
 5 -4 38/2 03/2 کلی
 سالمت مذهبی
 59 26 56/7 8/47 مرد
 60 18 19/8 42/48 زن
 60 18 03/8 27/48 کلی
 سالمت وجودی
 58 19 77/7 8/41 مرد
 60 17 48/9 33/40 زن
 60 17 12/9 7/40 کلی
 سالمت معنوی
 116 67 11/13 61/89 مرد
 120 35 26/16 75/88 زن
 120 35 55/15 95/88 کلی
 عزّت نفس معنوی
 98 60 1/8 77 مرد
 100 50 6/10 6/78 زن
 100 50 10 78 کلی
 
ضرایب نسبی روایی محتوا و   منظور روایی محتوایی، به     
محاسبه شد. نتایج نشان   شاخص روایی محتوا برای هر مؤلفه
ها ضریب نسبی روایی محتوای بیش از  داد که تمامی مؤلفه
دارند و روایی  79/0و شاخص روایی محتوای بیش از  42/0
 ها تأیید شد.  ی مؤلفهمحتوای
م ارد تحلیل عاملی شوند، عامل متورهای مشابه و اگر گویه
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... ی عزّت نفس معنوی با نامهسنجی پرسشهای روانویژگی   29-46: 1398(،1)5و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  فرهوش
تر حذف شد.  های ضعیف مشابه، گویههای  عاملی، از میان گویه
های  شخیص گویهدشواری و ت  ضرایب همبستگی،  بدین منظور
ت لفه دقزمان لحاظ شد و در هر مؤ ور همط مشابه بررسی؛ و به
هایی که انتخاب شد، تمامی مفهوم مؤلفه  ه مجموع گویهشد ک
گویه  45  یه،ی اول گویه 114. در مجموع از را پوشش دهد
آرای   ها، منظور روایی محتوایی گویه انتخاب شد. سپس به
و ضرایب نسبی روایی محتوا و شاخص  ؛آوری کارشناسان جمع
توا برای هر گویه محاسبه شد. نتایج نشان داد که جز روایی مح
ها ضریب نسبی روایی  (، تمامی گویه81و  53  ،114سه گویه )
 79/0و شاخص روایی محتوای بیش از  49/0محتوای بیش از 
تأیید؛ و وارد تحلیل   گویه 42رو، روایی محتوایی  داشتند، ازاین
 عاملی شد.  
کرار شد و در هر مرتبه، عاملی اکتشافی بارها ت  تحلیل
ی کم  ا مقدار ویژههایی که در عوامل ب های ضعیف )گویه گویه
 هایی که در چند عامل  های پیچیده )گویه گویه و (گرفت قرار می
( حذف شدند. در داشت 4/0زمان بار عاملی بیش از  طور هم به
مراحل اولیه با حذف یک یا دو گویه، نتایج تحلیل عاملی، 
کرد، اما  داد و نوع عوامل تغییر می شمگیری نشان میتغییرات چ
مرور به ثبات تحلیل افزوده شد، تا جایی که با حذف دو گویه،  به
 30ها  تغییری در عوامل ایجاد نشد. در این مرحله تعداد گویه
های مرتبط با هر عامل و مبانی  عدد بود، با توجه به متن گویه
ها  رخی عوامل، برخی گویهگذاری شد. در ب نظری، آن عامل نام
 ها تک به تک بررسی شد متناسب با نوع عامل نبود، این گویه
پذیر نبود،  اما آن مواردی که توجیه  پذیر بود، برخی توجیه که
تک به تک حذف شد و تحلیل عاملی اکتشافی تکرار و نتایج نیز 
عاملی به دست  7سؤالی و  25مقایسه شد. در نهایت یک فرم 
بود  885/0بیش از  کفایت نمونهشاخص  مامی مراحل،آمد. در ت
، 2ی  برداری است. در جدول شماره ی کفایت نمونه که نشانه
 .ی هر عامل نشان داده شده است مقدار ویژه
 
 شده توسط هر عامل، قبل و بعد از چرخش واریماکس و واریانس تبیین  ( مقدار ویژه2 جدول
 
 بعد از چرخش قبل از چرخش مرحله
 ی تجمعی شده واریانس تبیین شده واریانس تبیین مقدار ویژه ی تجمعی شده واریانس تبیین شده واریانس تبیین مقدار ویژه عامل
1 440/7  759/29  759/29  879/2  516/11  516/11  
2 634/1  534/6  293/36  732/2  928/10  443/22  
3 509/1  035/6  328/42  568/2  273/10  716/32  
4 372/1  487/5  815/47  008/2  034/8  750/40  
5 228/1  910/4  725/52  792/1  168/7  918/47  
6 072/1  287/4  012/57  727/1  909/6  827/54  
7 020/1  080/4  092/61  566/1  265/6  092/61  
 
ها و  عنوان هر عامل با توجه به متن گویه 3ی  در جدول شماره
 ها  گویه تنمبانی نظری آمده است. در تعیین نام هر عامل به م
 .و بزرگی بار عاملی آنها توجه شده است
 
 ها و مبانی نظری ( عنوان هر عامل با توجه به متن گویه3جدول 
 
 عنوان عامل، متن گویه بار عاملی ی گویه شماره
 «باور به توانمندی معنوی» عامل اول
 تر شوم. زدیکبه دلیل انسان بودن، فرصت دارم که حتی از مالئکه به خدا ن 0/761 39
 ایمان است. ی ایمانش ارزشمندتر از افراد بی مؤمن به واسطه 0/672 32
 ی موجودات هستم. کنم به عنوان یک انسان ارزشمندتر از بقیه احساس می 0/630 54
 یابم.توانم به باالترین مراتب کمال دست  من بهترین مخلوقاتم چون می 0/624 18
 کامل آدمی آفریده شده است.تمام هستی برای ت 0/611 48
 «توکل و امداد الهی» عامل دوم
 خواهم. ام از خدا کمک می در کارهای روزمره 0/754 21
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 عنوان عامل، متن گویه بار عاملی ی گویه شماره
 کنم. می  اس دلگرمیدر هنگام مشکالت با مناجات با خدا احس 0/596 58
 تر از خشنودی مردم است. برایم رضای خدا، مهم 0/575 15
 «احساس نزدیکی به خدا» عامل سوم
 .دارم خاصی معنوی احساس قرآن، ی مطالعه هنگام 0/704 96
 کنم. ی طبیعت، به عظمت آفریدگار هستی توجه می هنگام مشاهده 0/687 78
 .کنم می نشاط احساس خدا بندگی برای تالش ی به واسطه 0/673 89
 ی انس با خدا، آرامش درونی عمیقی دارم. به واسطه 0/414 74
 «احساس کنترل» عامل چهارم
35 717/0  .بسازم خودم برای بهتری ی آینده توانم می تالش با 
 .یابم  دست آخرت جهان در درجات باالترین به دنیا، این در تالش با توانم می 0/654 43
 .دارد بستگی جهان این در تالشم به آخرت جهان در جایگاهم 0/442 41
 «یکپارچگی معنوی» عامل پنجم
 .کنم می عمل دارم، باور آنچه به 0/786 113
 .کنم می ارزشمندی احساس هستم، زمین ی کره روی باایمان افراد جزء اینکه از 0/566 7
 .هستم خدا رضای کسب دنبال به شرایطی هر در 0/521 107
 «ارتباط کریمانه با مردم» عامل ششم
 .مکن سالم اول کنم می سعی ها مالقات در 0/802 87
 .کند می یاری مرا مشکالت هنگام در خداوند 0/515 47
 .کنم می مهمان را دیگران و کنم می شرکت دیگران مهمانی در 0/458 92
 «پذیری خویشتن» عامل هفتم
 .آگاهم مخود قوت نقاط از 0/780 100
 .کنم ریزی برنامه و گذاری هدف بهتر شده موجب قوتم و ضعف نقاط شناخت 0/610 64
 .شوم کنم و خوشحال می کارهای خوبم را مرور می 0/465 50
 
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی      
 تأییدی انجام شد. 
نشان  1ی  ارهنتایج تحلیل عاملی تأییدی در نمودار شم     
 .داده شده است
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شود،  مشاهده می 1ی  طور که در نمودار شماره همان      
بود که نسبتاً  35/0بارهای عاملی در بیشتر موارد بیش از 
های برازش مدل نیز مطلوب بود  ویژگیمطلوب است. 
(96/0CFI= ،97/0IFI= ،97/0NNFI=  052/0وRMSEA=.) 
ها و  منظور بررسی روایی سازه، همبستگی بین مؤلفه به
ی کلی عزّت نفس معنوی بررسی  ها با نمره همبستگی مؤلفه
شد. همچنین آلفای کرونباخ هر مؤلفه نیز محاسبه شد، نتایج 
  .آمده است 4ی  در جدول شماره
 
 ی کلی عزّت نفس معنوی با نمره ها همبستگی مؤلفهها و  ( همبستگی بین مؤلفه4 جدول
 
 7 6 5 4 3 2 1 آلفای کرونباخ مؤلفه
       1 759/0 معنویبه توانمندی  باور
502/0 759/0 توکل و امداد الهی ** 1      
466/0 791/0 احساس نزدیکی به خدا ** 488/0 ** 1     
496/0 702/0 احساس کنترل ** 522/0 ** 432/0 ** 1    
357/0 627/0 یکپارچگی معنوی ** 453/0 ** 570/0 ** 405/0 ** 1   
406/0 572/0 ارتباط کریمانه با مردم ** 408/0 ** 470/0 ** 482/0 ** 429/0 ** 1  
338/0 557/0 پذیری خویشتن ** 376/0 ** 351/0 ** 409/0 ** 371/0 ** 384/0 ** 1 
754/0 897/0 ی کل نمره ** 763/0 ** 763/0 ** 736/0 ** 696/0 ** 687/0 ** 605/0 ** 
 
                  **P<0/01 
 
نامه با  ی کل پرسش ی نمره منظور روایی همگرا، رابطه به     
طور که در  عزّت نفس و سالمت معنوی بررسی شد؛ همان
شود، روایی همگرای  مشاهده می 5ی  جدول شماره
  .نفس معنوی مطلوب استت ی عزّ نامه پرسش
 
 نفس روزنبرگ و سالمت معنویبا عزّت  نفس معنویی همبستگی عزّت  ( رابطه5 جدول
 
 سالمت وجودی سالمت مذهبی سالمت معنوی عزّت نفس روزنبرگ متغیّر
    1 عزّت نفس روزنبرگ
   1 **612/0 سالمت معنوی
  1 **894/0 **479/0 سالمت مذهبی
 1 **645/0 **919/0 **623/0 سالمت وجودی
 **561/0 **675/0 **677/0 **477/0 عزّت نفس معنوی
 
                                        **P<0/01 
 
کردن و  نامه از روش دونیمه منظور بررسی پایایی پرسش به     
سازی اسپیرمن  آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب دونیمه
به دست آمد. همچنین  825/0سازی گاتمن  و دونیمه 831/0
نشان داده شده  8 ی ضرایب آلفای کرونباخ در جدول شماره
به دست  897/0است که ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 
ی  نامه آمد. بنابراین، پایایی مقیاس نسبتاً مطلوب است. پرسش
ی کل  گویه است و نمره 25نهایی عزّت نفس معنوی دارای 
متغیّر باشد؛ و هر  100تا  25تواند بین  ت نفس معنوی میعزّ
تا  1ر امتیاز بگیرد )کامالً مخالفم= تواند از یک تا چها گویه می
 204نامه در گروه  (. در اجرای این پرسش4کامالً موافقم= 
متغیّر بود،  100تا  50ی کل بین  نفری از دانشجویان، نمره
 بود. بنابراین، جدول 10و انحراف معیار آن  78میانگین آن 
 .بود خواهد 6ی  شماره هنجار مطابق جدول 
 
 ی عزّت نفس معنوی نامه ار پرسش( جدول هنج6 جدول
 
رتبه از نظر عزّت نفس 
 معنوی
ی عزّت نفس  نمره
 معنوی
 درصد فراوانی
 8 16 63کمتر از  بسیار پایین
1/21 43 63-73 پایین  
2/41 84 83-73 متوسط  
5/22 46 93-83 باال  
4/7 15 93بیش از  بسیار باال  
 
های  گروه ت نفس معنوی نسبت به جنسیت وتفاوت عزّ     
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نفس معنوی مردان و زنان و همچنین که عزّت  نشان داد






 فرد خودش را یعنی یبر اساس منابع اسالم یعزّت نفس معنو
خدا تقرب به  یرارزشمند خداوند بداند و در مس ی بنده
به  تواند یکند، احساس کند با تالش م یاحساس توانمند
نتایج پژوهش . یابد و قرب خدا دست یتمعنو یمراتب باال
عامل )مؤلفه( دارد  7ی عزّت نفس معنوی  نشان داد که سازه
( باور به توانمندی 1که به ترتیب اهمیت عبارت است از: 
( 4به خدا،  ( احساس نزدیکی3( توکل و امداد الهی، 2معنوی، 
( ارتباط کریمانه با 6( یکپارچگی معنوی، 5احساس کنترل، 
 پذیری.    ( خویشتن7مردم و 
های عزّت  ؤلفهاز م« باور به توانمندی معنوی»عامل اول 
ها در هر  که توجه به توانمندینفس معنوی است، ازآنجا
شود،  یی موجب احساس ارزشمندی در آن حیطه می حیطه
اش توجه و آنها را  های معنوی ه توانمندیهنگامی که فرد ب
 کند. د، احساس ارزشمندی معنوی میسازی کن شخصی
معنای  به مؤلفه است. این« توکل و امداد الهی»عامل دوم 
به  توانمندی توکل به خدا در هنگام مشکالت و احساس
خدا است. چنین فردی در هنگام  به کار واگذاری ی واسطه
کند و با قدرت و صالبت با  میمشکالت با خدا مناجات 
مندی از عنایت  ی بهره شود. فرد به واسطه ها مواجه می چالش
مندی  بهره سبب کند و به ی خدا، احساس ارزشمندی می ویژه
 .(46)کند  احساس توانمندی می الهی، الطاف و از امدادها
آگاهی از یاری و پشتیبانی خدا و توجه به آن موجب احساس 
شود که مؤمن در این صورت با  و توانمندی می  ارزشمندی
 .  (21)شود  قدرت با مشکالت مواجه می
به  مؤلفه است. این «خدا به نزدیکی احساس»عامل سوم 
 ناب احساسات معنای احساس نزدیکی و انس با خدا است و به
 انجام نگاماشاره دارد. احساسات ناب عرفانی اغلب ه عرفانی
 ی مطالعه مناسک عبادی، دعا و مناجات با خدا و گاهی هنگام
دهد  های خدا در طبیعت روی می دینی و توجه به نشانه کتب
(47 ,48). 
است. احساس کنترل « احساس کنترل»عامل چهارم 
, 49)اش در دنیا  یعنی فرد با آگاهی از تأثیر اعمالش بر آینده
احساس کنترل   ،(51)و بر جایگاهش در جهان آخرت  (50
تواند به  کند. چنین فردی باور دارد که با تالش بیشتر می می
بهشت و قرب خدا شرایط بهتری در دنیا و مراتب باالتری از 
 .(52)دست یابد 
است. یکپارچگی معنوی « معنوی یکپارچگی»عامل پنجم 
کند ظاهر و  احساس می و کند یعنی فرد با اخالص زندگی می
. او تالش (53)باطنش یکسان و مطابق رضای خدا است 
کند که به باورهایش عمل کند. در نظر او، خواست خدا بر  می
ترین خواست  خواست مردم مقدّم است، رضایت خداوند مهم
و رضایت مردم تنها به شرطی که موجب  (55, 54)فرد است 
 رضایت خدا باشد، مطلوب است. 
ی  است. مؤلفه« مردم با کریمانه ارتباط»عامل ششم 
ارتباط کریمانه با مردم به معنای احترام به مردم، حلم در 
 مقابل جهالت آنها و بخشیدن خطایشان است. قرآن و اهل
بیت، مؤمنان را به معاشرت کریمانه و انس با مردم، 
. در نتیجه فرد (56)اند  نوازی و اطعام آنها توصیه کرده مهمان
به سبب فضائل اخالقی و رفتارهای خوبی که دارد و همچنین 
گذارند، احساس ارزشمندی معنوی  احترامی که مردم به او می
های این  . همچنین با توجه به متن گویه(58, 57)کند  می
توان گفت ارتباط کریمانه در بین دو قطب ذلت و  عامل می
کند و  تکبر است. از طرفی تکبر ندارد، زیرا به مردم سالم می
و از سوی دیگر دچار ذلت  شود؛ حاضر می آناندر مهمانی 
در مشکالت به کند، چون  شود و به راحتی ابراز نیاز نمی نمی
های عزّت نفس معنوی  یاری خداوند امید دارد. یکی از ویژگی
کند این است که عزّت نفس  که آن را از عزّت نفس جدا می
شود اما عزّت نفس  گاهی با تکبر و خودخواهی همراه می
 معنوی با تکبر و عُجب فاصله دارد. 
پذیری یعنی  است. خویشتن« پذیری خویشتن»عامل هفتم 
طور  رفتارهای مثبت و منفی خویش را بهصفات و فرد 
بینانه مالحظه؛ و بین آنها تعادل ایجاد کند. چنین فردی  واقع
هایش را تفکیک  ها و نقص حقیقت وجودی خویش و ضعف
ی خطاها و  پذیرد و به واسطه ، خطاهایش را می(59)کند  می
 کند. ارزشی نمی هایش احساس بی ضعف
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و بررسی همسانی 
نفس معنوی از روایی ی عزّت  نامه درونی نشان داد که پرسش
طور که در  همچنین همان  ی مطلوبی برخوردار است. سازه
ها  شود، همبستگی بین مؤلفه مشاهده می 8ی  شماره جدول
ها از  ی مستقل بودن مؤلفه بود که نشانه 6/0تا  3/0تقریباً بین 
 6/0ی کل بیش از  یکدیگر است. همبستگی هر مؤلفه با نمره
  ی عزّت ها با سازه ی مرتبط بودن تمامی مؤلفه بود که نشانه
 نفس معنوی است.
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 ه به ضریب آلفای کرونباخنامه با توج پایایی پرسش
 اسپیرمن  ضریب وسازی  و با استفاده از روش دونیمه؛ 897/0
به دست آمد که  825/0استفاده از ضریب گاتمن  با و 831/0
 پژوهش های  زمان، یافته مطلوب است. از نظر روایی هم نسبتاً
( و سالمت 477/0داد عزّت نفس معنوی با عزّت نفس ) نشان
(. >001/0Pی مثبت و معنادار داشت ) ابطه( ر682/0معنوی )
 نامه نسبتاً مطلوب است. روایی همگرای پرسشبنابراین، 
ی  های کیفی در تحلیل منابع اسالمی، سازه که یافته درحالی
های  عزّت نفس معنوی را شامل ده مؤلفه نشان داد، نتایج یافته
ی عزّت نفس معنوی را  کمّی و تحلیل عاملی اکتشافی، سازه
ی باور به ارزشمندی  امل هفت مؤلفه نشان داد. سه مؤلفهش
ی ایمان و عمل صالح، هدفمندی معنوی و  خویش به واسطه
نیازی از مردم، در تحلیل عاملی اکتشافی حذف  احساس بی
نفس شدند و نتوانستند همبستگی کافی با ابعاد دیگر عزّت 
فت در توان گ معنوی نشان دهند. در تبیین تفاوت دو سازه می
تحلیل مجموع آیات و روایات مرتبط با عزّت نفس معنوی، یک 
ی عزّت نفس معنوی به دست آمد که  مدل نظری برای سازه
های اسالمی بود. این سازه  ی مطلوب از منظر آموزه سازه
؛ (60)محور به دست آمد  تجویزی است و با رویکرد مالک
در تحلیل عاملی  .سپس در گروه نمونه هنجاریابی شد
ها نیز  ی مؤلفه اکتشافی، سه مؤلفه حذف شد و ساختار بقیه
نفس معنوی تغییراتی داشت. مجموع هفت مؤلفه معنای عزّت 
وی است، امّا ی عزّت نفس معن رساند. بنابراین، سازه را می
نفس معنوی با رویکرد ی عزّت  نامه تر است پرسش مناسب
ها از  نامه اسالمی نامیده شود. زیرا اگرچه در تدوین پرسش
های موجود در آیات و روایات استفاده شد، امّا در تعیین  نشانه
های سازه، از هنجار موجود در جامعه استفاده شد.  مؤلفه
محور و  یی از مالک یی آمیزه سازهتوان گفت چنین  بنابراین می
هنجارمحور و توصیفی است و عزّت نفس معنوی موجود در 
های  دهد. برای نمونه در آموزه میان مسلمانان را نشان می
« ی ایمان و عمل صالح احساس ارزشمندی به واسطه»اسالمی 
های  نقش مهمی در عزّت نفس معنوی دارد و یکی از مؤلفه
نوی بر اساس منابع اسالمی است. امّا در ی عزّت نفس مع سازه
های مرتبط با این مؤلفه و  هنجاریابی ارتباطی مهم بین گویه
عزّت نفس معنوی مشاهده نشد؛ یعنی کسانی که احساس 
احساس ارزشمندی و توانمندی معنوی باالیی داشتند، 
 .ی ایمان و عمل صالح گزارش نکردند ارزشمندی به واسطه
ی ایمان و عمل  س ارزشمندی به واسطهاحسا» ،بنابراین 
ی عزّت نفس معنوی با رویکرد اسالمی  در سازه« صالح
 .جایگاهی ندارد
روانی مانند عزّت نفس معنوی، -های مثبت معنوی سازه
آوری معنوی، خودکارآمدی معنوی و هوش معنوی،  تاب
های مثبت معنوی  یی دارد. تقویت سازه اهمیت ویژه
د، از یک سو موجب افزایش بهزیستی شناختی در افرا روان
شناختی فرد؛ و از سوی دیگر  پذیری روان روانی و کاهش آسیب
پذیری معنوی او  موجب افزایش رشد معنوی و کاهش آسیب
شناختی  های مثبت روان شود. بازنگری و بازسازی سازه می
یی که متناسب با مبانی و اهداف  گونه همچون عزّت نفس، به
های مثبت معنوی  می باشد، موجب تدوین سازههای اسال آموزه
  سازی و تعریف شود. مفهوم شناختی با رویکرد اسالمی می روان
های علمی در این  ساز پژوهش ها، زمینه عملیاتی این سازه
های پژوهشی  توان گفت از اولویت حیطه است. بنابراین می




آوری  ( در جمع1عبارت بود از:  های این پژوهش محدودیت
های مکتوب استفاده شد که در آن امکان  نامه ها از پرسش داده
ها وجود دارد. همچنین این  برداشت و فهم نادرست سؤال سوء
شده  های غیرواقعی یا تحریف ها پاسخ امکان هست که آزمودنی
( دو مقیاس عزّت نفس و سالمت معنوی که برای 2 ؛بدهند
، در خارج از کشور طراحی شده است  هرا به کار رفتروایی همگ
های داخلی به اثبات  و اگرچه روایی و پایایی آنها در پژوهش
رسیده است، همچنان نگرانی از جهت تطابق نداشتن آنها با 
نفر بود  204( حجم نمونه تنها 3 و فرهنگ بومی وجود دارد
تأییدی  که اگرچه طبق معیارها برای تحلیل عاملی اکتشافی و
نفر افزایش  1000کافی بود، اگر تعداد حجم نمونه به 






 ی مصاحبه از طریق کیفی پژوهشی درشود  پیشنهاد می
شود و با نتایج  یابی مدل معنوی نفس عزّت ساختاریافته، نیمه
ی  کننده نقش تعدیلهمچنین، این پژوهش مقایسه شود. 
و های آن  عنوی و مؤلفهنفس م هیجانی در رابطه با عزّت هوش
اثربخشی تعاملی عزّت نفس معنوی با متغیّرهای مثبت  نیز
آوری و هوش هیجانی بررسی  تابشناختی همچون امید،  روان
ی عزّت  رابطه به بررسی هایی در پژوهشبراین،  شود. عالوه
 پیشنهادهای پژوهش
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ش معنوی، داری مانند هو نفس معنوی با ابعاد معنوی و دین




 ی کارشناسی ارشد مشاوره و نامه این مقاله برگرفته از پایان
وسیله از  ی اخالق و تربیت قم است. بدین راهنمایی در مؤسسه
در انجام این پژوهش یاریگر آموزانی که  معلمان و دانش
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